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In  a  previous  article  in  Discernment,  “Creating  Vocational 
Curriculums  for  Youth Ministries,”  I  shared my method  of  creating  a 
vocational curriculum for my youth group. This endeavor was part of my 
doctoral  project  at  Lipscomb  University.  I  used  two  Lilly  Foundation 
initiatives as the basis for my design. Two key findings were the need for a 
common  curriculum  (i.e.  educating  the  entire  congregation on vocation) 



















told  them  exactly what  to do.  Joseph  had miraculous powers  of dream 
discernment. And the serendipity Ruth experiences  is almost too perfect. 
Not  everybody  today  is  so  lucky.  But,  these  stories  are  still  valuable 






What  follows  is  the  examination  of  the  experiences  of  these 
characters with  the  intention  of  gleaning  insights  applicable  for  young 





their  imaginations when  reading  these  passages  so  that  their  students’ 
imaginations are also stimulated. Such  is critical when  teaching students 







with  instructions  for  an  immediate  task.  To  give  just  two  examples, 
Abraham  is called  to  leave his Father’s house  (Gen. 12:1‐3) and Moses  is 
told  to go back  to Egypt and  rescue  the Hebrews  (Ex. 3:7‐12). These call 
stories have a particular appeal to those seeking direction because the calls 
are  so  straightforward.  Abraham  and  Moses  seemed  to  have  had  no 
question concerning their vocation on the account of God’s very voice and 
God’s direct instructions. And these calls demanded immediate and clear 
action. However,  clarity  diminishes  upon  closer  examination.  Certainly 
 














about,  especially  considering  Sara’s  barrenness.  It  was  not  until  after 





point  in  time, but gradually unfolds  throughout  the course of a person’s 


















Moses’ assignment  to  return  to Egypt and rescue  the Hebrews on God’s 
behalf  is epic, of cosmic  importance, and personally empowering, which 












perhaps he  thinks  is his vocation.  In  the midst of  the mundane he quite 
literally stumbles upon divinity while he is doing something else. And that 




so,  let us go, pray,  three days’  journey  into  the wilderness,  that we may 
sacrifice to the Lord our God.’”3 Alter translates the Hebrew word qarah as 
“happened” in order to emphasize a seemingly accidental encounter. Alter 
comments,  “They use  a  verb  that  elsewhere  suggests  chance  encounter, 
rather than the more definite ‘appeared.’ This might imply that they want 




theology  of providence  to downplay  the manner  in which God  arrives. 
From Moses’  perspective,  and God’s  own  description  of  the  event,  this 
meeting with divinity  that  led  to  his  vocation  appeared  to  be  a  chance 
encounter, an accident caused by a straying animal.  
Another  example of  the  chance nature of vocation  is  the  story of 
Ruth. After the tragic death of Naomi’s husband and two sons, she is left 
with  two  widowed  daughters‐in‐law,  named  Orpah  and  Ruth.  Naomi 

























than  the  sought‐after  kinsman‐redeemer  who  not  only  relieves  the 
economic distress of Naomi and Ruth, but marries Ruth and enables  the 
continuance  of Naomi’s  family  line  that would  eventually  lead  to King 
David, and later to Jesus.  
Like  the  Exodus,  this  monumental  series  of  events  begins  with 
chance  encounter. Unlike  the  Exodus, which  features Moses  stumbling 
upon the bush while doing something else, Ruth went for the purpose of 
finding  the  kinsman‐redeemer.  Nevertheless,  Ruth  experiences  the 
mystique of  serendipity, even  though  she  found precisely what  she was 
looking for. Alter comments on how Ruth just happened to find Boaz’s plot, 
“This is hardly an accident because that is precisely where she intended to 
go.  The  peculiar  formulation may  be meant  to  suggest  that  there  is  a 
concordance between human initiative and God’s providence.”7  
These passages  teach us  that, while God  is sovereign,  there  is still 
mystery and enchantment in the world. We are always surrounding by the 








Journeys  entail  seasons  of  hardships  or  even  regression.  These 
periods may be caused by the journeyer, which can be called a mistake, or 
the cause may lay outside the journeyer, which can be called a setback. The 
danger  of  mistakes  is  obvious.  Periods  of  selfishness  or  laziness  will 












murdered  Egyptian  had  earlier  harassed  Moses’  Hebrew  brother. 
Nevertheless, even with good intentions acknowledged, the mistake halted 
Moses’ vocation for decades.  











end  the  trek  toward  the discernment of vocation. Though Moses  fled, he 
would later return wiser and better equipped to fulfill his task. And Joseph, 
though he would experience more hardship, is eventually able to use his 














appearances, Moses has moved on  from his  earlier desire  to  relieve  the 
burdens of the Hebrews. Yet, according to the earlier discussion of mistakes 












did  not  call  the  hot‐headed  bachelor,  but  the  older,  presumably wiser, 
family man.  
Another  example  of  the  flexibility  entailed  in  the  vocational 
experience  is  the  Joseph  story.  Joseph  experienced  and  could  discern 
prophetic dreams, but the assignments presented to him throughout his life 
are not always primarily about those prophetic dreams. Indeed, his tasks 
are  varied:  he  becomes  the  overseer  of  Potiphar’s  house  (Gen.  39.4),  a 
trustee  inmate  given  management  over  the  whole  prison‐house  (Gen. 
39.22), and eventually he becomes vice‐ruler over Egypt  (Gen. 41:40‐43). 
















God would  not  call  a  person  to  a  task  that  they were  not  capable  of 
accomplishing.9  If  this  is  the  case,  then discovering  one’s  aptitudes  is  a 
necessary step on the path to expressing one’s vocation. But it is not the case 
that vocation is merely about discovering one’s abilities. Having found an 



















story  is a  frightening example of how Abraham  trusted  that God would 
provide (Gen. 22:8), even in spite of such dire circumstances.10 The Hebrew 










































could have  led  a violent uprising  against  the Egyptians. But God never 
asked Moses to express that ability in Moses’ vocational experience. In fact, 
the  expression  of Moses’  fighting  ability  was  counter  to  God’s  divine 
purpose, as the text indicates in Moses’ killing of the Egyptian. Indeed, the 











his prophetic  ability  (Num.  22‐24).  In  this hypothetical  situation,  Joseph 
embraced his ability but not his vocation.  
This  hypothetical  situation  may  also  illustrate  how  developing 
ability without thought of vocation can be harmful. If Joseph would have 
used his prophetic ability as Balaam used his, which was to take money to 
curse  God’s  people,  then  Joseph’s  ability  would  have worked  directly 
against his vocation. Because in the conclusion of the Joseph story we find 
him blessing his  family with  the  fruits gained  from his prophetic ability, 
which was a demonstration of ability in service of vocation. 
The  Joseph  story  demonstrates  that  ability  is  not  the  same  as 
vocation. God’s divine purpose for Joseph entailed the saving of Joseph’s 
family  and  the  continuation  of  the  promise  of Abraham. His  prophetic 
ability was a key factor in his vocational experience, but so were his other 
abilities. For example, Joseph was a talented administrator, having become 
the overseer of Potiphar’s house and  later  the  lead  trustee  in  the prison‐




















though  clearly  an  error  in  judgment, was met with  scorn  from his own 
people (Ex. 2:14). Moses is an example of one who receives the call but must 
be convinced of his ability to carry out that call.  
The  source  of Moses’  feelings  of  inadequacy  seem  to  be  directly 
related  to his self‐centeredness. Moses does not at  first appear  to be one 
who could be called selfish—he takes vengeance on an abusive Egyptian, 
attempts  to break up a  fight between Hebrews, and runs off bullies who 




voice”  (Ex.  4:1,  ESV);  and  “I  am  not  eloquent”  (Ex.  4:10,  ESV).  These 
statements  reveal  that behind  the  refusals  is Moses’ over‐reliance on his 
own abilities. On his ability alone, Moses knows that he is incapable of the 
task. He has evidence of  this  in  the  fact  that  it was his own  in‐ability  to 
relieve the burdens of the Hebrews that got him exiled from Egypt. Moses 
has trouble seeing outside of himself, and so refuses the call.  






for  the  assignment. Without  hesitation,  God  answers,  “Who  has made 






I,  the LORD?”  (Ex.  4:11, ESV). Here we  see  that Moses was  so  inwardly 
focused  that he could not see  that any ability related  to vocation will be 
divinely empowered.  
God finally convinces Moses of the divine power at work and puts 
Moses on  a path  to prove  that he  can become  a master persuader.11 He 
returns to Egypt and, with God’s empowerment, rescues the Hebrews  in 







back  to a  self‐centered perspective. God  tells Moses, “I will make you a 
great nation” (Ex. 32:10).12 The task is no longer to relieve the burdens of the 
Hebrews, but to turn Moses into another Abraham. But Moses counters the 
great  I AM. Moses  reminds God of  the promise made  to  the patriarchs, 




through  careful wording  and  clever  reasoning, Moses, who  complained 
about his heavy‐mouth13 that would not persuade anyone, persuades God 
himself to change his mind about the destruction of the Hebrew people.  
Moses’  ability  to  persuade  reaches  its  apex when  he  puts  those 
















provision,  Joseph’s unflinching  loyalty  to God’s will allows him  to reach 
second in command over Egypt, and Moses’ becomes the model mediator 
through his willingness to sacrifice for his people. Their abilities grow when 






certainty  is  not  required.  In many Biblical  call  stories, God  consistently 
leaves  in mystery even  in  the most particular calls. This section explores 













Joseph’s  uncertainty  surely  grew  as  his  journey  continued. After 












help his people, perhaps he  even knew  that  relieving  the burden of  the 
Hebrews was his vocation, but certainty surely faded when he was rejected 
by  those  people. Many  years  later,  after  he  gets  a wife  and  becomes  a 







refuses  this  call multiple  times because of doubt, among other  things.  If 
Moses can doubt his vocation while speaking directly to God, then one may 




Moses’ doubt.  In  this way, doubt  is  similar  to a mistake. As  long as we 
remain  faithful, God will be gracious and will bring about divine results 
even  in  spite  of  our  errors.  The  point  here  is  that  doubt  is  often  an 





feature  that  arises  from  the  dynamic  character  of  vocation.  David 
Cunningham, director of Scholarly Resources for the Network for Vocation 




veil of a painting. We do not have knowledge of  the painting until  it  is 






Moses  in almost  constant  flux.  Joseph  is a  slave,  then a prisoner,  then a 
ruler. Moses is a son raised in the house of Pharaoh, then an exile, then a 
mediator  of  the divine. The path  of  vocation  can  seem  as  capricious  as 
human feelings.  
If one allows, the uncertainty can be freeing. Cunningham notes that 















of exercising his  integrity and was  rewarded  for doing  so. When Moses 
found  refuge  in Midian, he  seized  the opportunity  to  rescue  the priest’s 
daughters and so found of a wife. Each of these episodes, and the episodes 
to follow, would serve a purpose in these characters’ vocations. And these 
purposes  would  have  been  beyond  their  knowledge  at  the  time.  In 
uncertainty, we are free to act.  












narratives  in  this manner  is  intended  to allow  teenagers  to compare and 
contrast  their own experience with  the characters of  these  stories. When 




In  that  short  story,  Chekhov  has  Ivan  Velikopolsky,  a  clerical 
student, telling the story of Peter’s denial of Jesus to two women. Ivan has 

















had  just  been  telling  them  about,  which  had  happened 
nineteen centuries ago, had a relation to the present—to both 
women, to the desolate village, to himself, to all people. The 
old woman  had wept,  not  because  he  could  tell  the  story 
touchingly, but because Peter was near  to her, because her 









because we know  that,  in  some  sense,  they  continue  to happen. And as 
Peter was near Vasilisa, the characters delineated in this essay are near to 










18  Anton  Chekhov,  “The  Student,”  http://www.online‐literature.com/anton_ 
chekhov/1273/ (accessed August 19, 2020). 
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